12/88 р.

Це пише із села Завалів Тернопільської области свої спогади. по скільки я народилася Полтавської обл. Орпешцького Р-на село Опішки сама народжена 1919 року саме як прийшов Батько із войни у великий розгар разні набігали партії то деньки то Петлюра і Махно і так далі їх було 6-7 партій в батько ховався вони били матір і діда тоді трохи успокоїлося прийшов 1930 рік знов начало старшина понаїхали в села гицилі повибивали собак і начали вивозити куркулів а куди незнаю бо ще я була молода і пішла колективізація

Матір гнали на Куткові збори а батько поїхав на заробітки із чоловіками що б ми мали що їсти далеко аж на Кубань а у нас дома ні зернини не було а нас троє дітей я найстарша Я з 1919-1920-1922 р. ще троє дітей

Мати ішла до роботи голодна і ми дома оставалися голодні то мати на полі а із кожної хати діти ішли на Луки або так звано на діброви і паслися збирали там щавель, козелець як то вівці по траві і там спали бо не годні дойти додому і недалеко ліс був підходила я із братиками під ліс а там росла липа і ми брали прутики обчімхували листочки і їли то липа лічене даже і прутик лічений як що рана не гоїться то прутиків наварити і парити рану вона стане гоїтися, одного разу ми приходили додому з братиками а матері нема питаю сусід старшенької а де мати говоре на зборах я пішла взяла братів і ухожу у хату нема матері я підійшла до столу сидять уповноважені душ 5 і наш із села голова Яременко він партійний а ті чужі руські наїхали повні села говорили прислали аби зерно збирали і то з довгими шпагатами і я питаю де моя мати а він заговорив той уповноважений а кокова твоя мать говорю Марія Тарасенко, підійди ближче

Я підійшла він пита скажи девочка ви маєте зерно а братики плачуть ми хочем матір а він говоре що мати ваша у подвалі заперта за то що не даєте зерна, ми зараз пустем як дасте зерно а братики знов плачуть ми хочем їсти а він говоре той приставник а що їсте а я кажу липу, щавель зараз пустем матір і одчинили подвал холодний був подвал мати змерзла Ми не устигли додому прийти то вже засіли поза сараями що буде мити варила а я натовкла на ступі липового борошна із качанів із кукурудзи і пече мати ліпйошки а він іде до хати дивиться що їмо і пішов до другої хати і взяв сокиру і хотів ступу рубати а я сіла на ступу і недавала рубати і брати кричати стали і знов матір забрали на збори по 3 дні тримали а діти дома самі були, Словом я цих спогадів кріз сон і тепер бачу як та патія робила над силянами прийшла весна ще гірше із 32 року до 33 гонять до роботи мати уже сили немала вона не була пухла а вся сохла бо журилася за батьком що поїхав далеко а ми повмираем, ходила мати у степ полоти гарбузи, кавуни а на полі уже жито половіло колосочки наливалися солодким житом і саме пішов дощ так що полоти вже було мокро і молоді повтікали додому а мати із сусідкою ішли помалу і понад житом і вирвали по колосочку і ідуть вишупують зернятка бо голодні а коли скакае на коні об’їздний із карабіном і скочив і повернув карабін і давай бити Лажою матір і ту сусідку то та сусідка прилізла на чотирьох бо здоровіша а мати на тому місті де він побив і упала і так твердо той колосок у руці застиг і до вечора дощ мочив під житом і одбив легені зараз кров пішла ротомі носом і до вечора умерла Ми ждемо матері нема пішла я до сусідки і питаю де мама вона говоре що нас обох побив об’їждчик наверно мати померла бо зара я побігла до бригадира говору так мов так поїдте привезіть матір а він говоре що зараз будем збирати мертвих по селі і по полю то заберем і матір і так було поїхав і я сіла з ним підїхали Лежить моя мати кров із рота із носа і так колосочок тримала що і у яму укинули матір 18 душ було у ямі і так що дня давав бригадир наряд 4 чоловіки щоб копали яму а у вечері звозили мертвих падали як мухи осталися ми самі трое боемося бо улазили у хати і дітей душили і обкрадали а дітей поїдали а нас беріг дядько батьків брат і ми осталися жеві поки наш батько приїхав із хлібом, картошкою але що з того матері небуло це був 33 год найстрашніший.

потом того об’їджика судили стали люди кричати що він багато людей побив той обїджик писався «Зіменко» він був у партії і я сирота осталися без матері і 2 брати потом війна брати пішли на війну і батько вже на другу німецьку і був контужений лежав 15 років після війни а брата убито у Мурманськом а я замуж вийшла за западника у 45 році і сюди прихала була багато дітна мати я маю медаль і книжечку а тепер болна ще із 56 року і нічого немаю ні пенції а виховала 5 дітей, от так мені прийшлося жити в чужі стороні тепер діти просходилися поженені і всі були виїхали а одну дочку я попросила щоб приїхала до нас у Завалів жити Ми з чоловіком купили її хату недалеко однас щоб помагала бо я болію давно вде і вона приїхала жити сюди робила добросовісно у завхозі у Миколаївські обл.. а ми на біду сюди цілу сім’ю визвали аби і вона мала горе через нас як і тут партія така як була у 33 р. не позволяють і сарая построїти сусіди і сельсовет то штрафи наложують де таки право есть щоб на своїм подвірї жити не давали і построїти оці западні Українці Розберіть мої пісьма чи добрі і чи до ладу і дайте ответ чи получили оцей лист о можна пустити до Редакції на наші управи сельсовета і Району земелного віділу, поставила Четовим і накрила а далі заборонили оштрафували у 40 руб а вона робе день у день на Кафелном заводі а зять на лісництві і от так скрізь і колись і тепер не дають жити хто не робе то він сміється з тих хто робе і бідує есть таких багато в селі

Я живу уже 50 років тут я хочу щоб ви допомогли моїй доці Шав’я Стеф. В. щоб вона построїла сарайчик на своїм подвірї те що я купила її аби доглянула нас старих і слабих батьків а вона немає прав щось робити на своїм подвірї це роблять воду односелчани це у газету пустіть а багато есть неробів і будують без архітектора і без плану ці самі правителі сельські прошу у ровесник або у Районку Банах Г.Я.

отешіть чи правильно те що я згадала за 33 32р бо то все було на очах моїх

Як що вам потрібно ще чого од мене я здумаю і опишу за давні роки всю історію своєї жизні і людей своїх одно селчан

і збирані сироти були у приютах без батьків і без роду аж до самої війни а потом порозбігалися низнати куди

оце що я знала за ті роки 33 і до 30 або вірніше із 30 до 33р.

адреса моя

Тернопільська обл..

Бережансь. Р-он

С. Завалів

Банах Ганна Яковна

Я прочитала у газеті що ви просите опесати і я рішила

Сільські вісті